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Kebere (Capparis spinosa L.) ‚eliklerinin Kšklenmesi †zerine BazÝ BŸyŸmeyi
DŸzenleyici Maddelerin Etkileri*
Durmußali S…YLER
TarÝm ve Kšyißleri BakanlÝÛÝ, Ankara-T†RKÜYE

Neßet ARSLAN
A. †. Ziraat FakŸltes, Ankara-T†RKÜYE

Geliß Tarihi: 01.03.1999

…zet: Bu •alÝßma 1994 yÝlÝnda Ankara †niversitesi Ziraat FakŸltesi seralarÝnda tesadŸf parsellerinde bšlŸnmŸß parseller deneme
metoduna gšre dšrt tekerrŸrlŸ olarak yŸrŸtŸlmŸßtŸr. AraßtÝrmanÝn amacÝ Capparis spinosaÕnÝn kŸltŸre alÝnÝp, alÝnamÝyacaÛÝnÝn
araßtÝrÝlmasÝdÝr.
Vejetatif yolla Ÿretimde otsu ve yarÝ odunsu •elikler kullanÝlmÝßtÝr. ‚eliklere bŸyŸmeyi dŸzenleyici maddelerden IBA, IAA ve NAA
deÛißik doz ve sŸrelerde uygulanmÝßtÝr. C. spinosa •eliklerinde en yŸksek kšklenme oranÝ nisan ayÝnda yŸrŸtŸlen •alÝßmada IAA in
500 ppm lik dŸzeyinde uygulanan dozunda % 28, mayÝs ayÝnda ise IBA in 250 ppm lik dozunda %29 oranÝnda elde edilmißtir.

The Effects of Some Plant Growing Regulators on the Rooting of Capers (Capparis spinosa L)
Abstract:The study was carried out in the greenhouse of the Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, University of
Ankara, in 1994. The experiment was conducted in split-plots design in randomised plots with four replications.
Cuttings were treated with various concentrations of IBA; IAA and NAA at different periods to induce rooting. The best rootings, 28
% and 29 %, were achieved by treatment of the cuttings with 500 ppm IAA in April and 250 ppm IBA in May for 12h.

Giriß

Capparis cinsi DŸnyaÕnÝn tropik ve suptropik
bšlgelerinde •ok geniß bir alana yayÝlmÝßtÝr. BazÝ
araßtÝrÝcÝlara gšre 150, bazÝlarÝna gšre de 250 hatta 350
kadar tŸrŸnŸn olduÛu ileri sŸrŸlmŸßtŸr. †lkemizde bu
tŸrlerden C. ovata ve C. spinosa olmak Ÿzere sadece iki
tŸr doÛal olarak yetißmektedir (1-4).
Keberenin protein, vitamin ve mineral maddelerce
zengin olan •i•ek tomurcuklarÝ toplanÝp turßu yapÝlarak
tŸketilmektedir. Tomurcuklar ne kadar kŸ•Ÿkse kalitesi o
kadar yŸksektir. Tomurcuklar %0.3-0.5 rutin ve glucocapparin ihtiva etmektedir. Bu maddenin myrosin enzimi
ile par•alanmasÝ sonucu ŸrŸnŸn kendine has aromasÝ
ortaya •ÝkmaktadÝr. TomurcuklarÝn hasadÝ ilkbaharda
baßlayÝp sonbahara kadar devam etmektedir. Uzun sŸren
tomurcuk hasadÝ boß kalan ißgŸcŸnŸ deÛerlendirerek
bir•ok aileye ek gelir kaynaÛÝ olußturmaktadÝr. Kebere
•ok yÝllÝk, dikenli ve •alÝmsÝ bir bitki olduÛu i•in erozyonu
šnlemek amacÝyla tepe, daÛlÝk ve eÛimli yerlerde
kullanÝlmaktadÝr(4-9).

ÜhracatÝ Gelelißtirme EtŸd MerkezinÕden alÝnan bilgiye
gšre, kebere ihracatÝ 1994 yÝlÝnda 5.072.128 kg dÝr. AynÝ
yÝlda elde edilen gelir ise 12.092.949$ dÝr.

C. spinosaÕnÝn in-vitro koßullarÝnda •oÛaltÝlmasÝ ile ilgili
bir •alÝßmada, MS ortamÝnda keberenin boÛum par•alarÝ
kullanÝlarak 20 gŸnde 20 kat artÝß saÛlanabildiÛi
belirtilmißtir (10).
Ege TarÝmsal AraßtÝrma EnstitŸÕsŸnde Capparis spp.
yetißtiriciliÛi konusunda yapÝlan •alÝßmalar •er•evesinde,
1990 da bitkinin otsu •elikleri NAA in 1500, 2000 ve
2500 ppm; IBA in 3500, 4000 ve 4500 ppm lik dozlarÝ
ile muamele edildikten sonra kontrollŸ sera koßullarÝnda
kum ve perlit ortalama dikilmiß; ancak oranÝnÝn % 1-2
gibi •ok dŸßŸk olduÛu ve diÛer •eliklerinde •ŸrŸdŸÛŸ
bildirilmißtir (11).
Bu •alÝßma C. spinosaÕnÝn •elikle •oÛaltÝlÝp
•oÛaltÝlamÝyacaÛÝnÝ araßtÝrmak i•in yapÝlmÝßtÝr.
Materyal ve Metod
Bu araßtÝrmada, materyal olarak Adana yšresinde
doÛal olarak yetißen C. spinosa bitkilerinden 1994 yÝlÝnÝn
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Nisan ve MayÝs aylarÝnda alÝnan •elikler kullanÝlmÝßtÝr.
AlÝnan kebere sŸrgŸnleri nemli keten •uvallarda 24 saat
i•inde AnkaraÕya getirilmiß; burada 5-10 cm lik par•alara
bšlŸnerek •elikler elde edilmißtir.
Kšklendirme denemelerinde bŸyŸmeyi dŸzenleyici
madde(BDM) olarak Indole asetik asit(IAA), Indole bŸtirik
asit(IBA) ve Naftalen asetik asit(NAA) kullanÝlmÝßtÝr. Bu
maddeler yurt dÝßÝndan getirilmiß olup, Sigma firmasÝ
tarafÝndan imal edilmißtir.
‚elikler, dikilmeden šnce IAA, IBA, ve NAAÕin 100,
250, 500 ve 1000 ppm lik dozlarÝnda 6 ve 12 saat sŸre
ile tutulmußlardÝr. BaßlangÝ•ta 24 saatlik sŸre de
uygulanmÝß, ancak iyi sonu• alÝnamadÝÛÝ i•in denemeden
•ÝkarÝlmÝßtÝr. AynÝ ßekilde Nisan ayÝnda 1000 ppm lik
uygulamadan iyi sonu• alÝnmadÝÛÝ i•in MayÝs ayÝnda bu doz
kullanÝlmamÝßtÝr. BŸyŸmeyi dŸzenleyici maddelerin
kullanÝmÝnda …zbek(12) ve GŸleryŸz(13) Ÿn yayÝnlarÝndan
yararlanÝlmÝßtÝr.
Kšklendirme denemeleri, tesadŸf parselerinde
bšlŸnmŸß parseller deneme desenine gšre 60x40x12 cm.
lik kasalara 4 tekerrŸrlŸ olarak kurulmußtur. Denemede
BDM ler ana parselleri, dozlar alt parselleri
olußturmußtur. Alt parsellerde her tekerrŸrde 25 adet
•elik dikilmißtir. Kšklendirme •alÝßmalarÝ, gerek iyi sonu•
vermesi, gerekse teminindeki kolaylÝklardan dolayÝ kumda
yapÝlmÝßtÝr. Kum sterilizasyonunda MetilbromitÕin %98 lik
sÝvÝlaßtÝrÝlmÝß gaz formu m2 ye 60 gram doz hesaplanarak
uygulanmÝßtÝr. Kum, beton zemin Ÿzerine serilmiß,
uygulamadan sonra gaz sÝzdÝrmayacak ßekilde naylonla
šrtŸlmŸßtŸr.

Denemelerden elde edilen ger•ek deÛerlerin(GD)
istatistiki analizleri, bunlarÝn a•Ý deÛerlerine(AD)
•evrildikten sonra yapÝlmÝßtÝr. FarklÝ gruplar Duncan
testine gšre belirlenmißtir. AyrÝ zamanlarda yapÝlan
denemelerdeki sŸre, doz gibi uygulamalarÝn
karßÝlaßtÝrÝlmalarÝ t-kontrolŸ ile yapÝlmÝßtÝr(14).
AraßtÝrma Sonu•larÝ
Nisan AyÝ ‚eliklerine BDM lerin 6 Saat SŸreyle
UygulanmasÝnÝn Kšklenme OranÝna Etkisi
Nisan 1994 de alÝnan C. spinosa •eliklerinin
kšklendirilmesi i•in bŸyŸmeyi dŸzenleyici maddelerin
farklÝ dozlarda 6 saat sŸreyle uygulanmasÝna ait
ortalamalar ve farklÝ gruplar Tablo 1 de verilmißtir.
Tablo 1 den de anlaßÝlacaÛÝ gibi C. spinosa •eliklerinin
kšklenmesi Ÿzerine farklÝ dozlarda uygulanan BDM lerin
etkileri šnemli olmußtur. BDM x doz interaksiyonu da
šnemli bulunmußtur.
BDM ler dikkate alÝndÝÛÝnda en yŸksek kšklenme %
19.0 ile IAA uygulanmasÝnda gšrŸlmŸß, bunu NAA ve IBA
takip etmißtir. IAA ile deÛerleri arasÝndaki fark istatistiki
yšnden % 1 seviyesinde šnemli bulunmußtur.
Dozlar dikkate alÝndÝÛÝnda, en iyi sonu• 500 ve 250
ppm den alÝnmÝßtÝr ve sÝrasÝyla % 19.0 ve % 16.6
oranÝnda bir kšklenme elde edilmißtir; uygulanan her iki
doz da aynÝ gruba dahildir. 100 ppm ve 1000 ppm
arasÝndaki fark istatistiki fark istatistiki yšnden % 1
dŸzeyinde šnemli bulunmußtur.

Tablo 1.
BDM

D O Z(ppm)

IAA

IBA

NAA

O R T:

(G.D.) (A.D).

(G.D.) (A.D.)

(G.D.)(A.D.)

(G.D.)(A.D.)

%

%

%

%

100

(16.0) 23.58C

(17.0) 24.33c

(0.0) 0.00f

250

(27.0) 31.31a

(6.0) 13.99e

(23.0) 28.64b

(16.6) 24.64a

500

(28.0) 31.92a

(13.0) 21.10d

(16.0) 23.58c

(19.0) 25.53a

1000

(5.0) 12.76e

(0.0) 0.00f

(0.0) 0.00f

Kontrol

0.0

0.0

0.0

O R T.

(19.0) 24.89a

(9.0) 14.85b

(9.7)13.052b

A…F Doz % 5 = 1.12

A…F BDM %5 = 0.97

A…F Ünt. % 5 = 1.95

A…F Doz % 1 = 1.50

A…F BDM %1 = 1.30

A…F Ünt. % 1 = 2.60

% CV = 7.79
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(11.0) 15.97b

(5.0) 4.25c

Nisan ayÝnda alÝnan C.
sipinosa •eliklerine 6
saat sŸreyle uygulanan
BDM lerin kšklenme
oranÝna etkisi.

D. S…YLER, N. ARSLAN

Ünteraksiyon dikkate alÝndÝÛÝnda en iyi kšklenme oranÝ
IAA in 250 (%27.0) ve 500 ppm (% 28.0) lik
dozlarÝndan elde edilmißtir. Bunu NAA in 250 ppm
(%23.0) lŸk dozu takip etmißtir. †•ŸncŸ sÝrada IBA in
100 ppm(%17.0), IAA in 100 ppm(%16.0) ve NAA in
500 ppm(%16.0) lik dozlarÝ yer almÝßtÝr. Kontrolda, IBA
in 1000, NAA in 100 ve 1000 ppm lik dozlarÝnda
kšklenme olmamÝßtÝr.
Nisan AyÝ ‚eliklerine BDM lerin 12 Saat SŸreyle
UygulanmasÝnÝn Kšklenme OranÝna Etkisi
Nisan 1994 de alÝnan C. spinosa L. •eliklerinin
kšklendirilmesinde BDM lerin farklÝ dozlarda 12 saat
sŸreyle uygulanmasÝna ait ortalamalar ve farklÝ gruplar
Tablo 2 de gšsterilmißtir.
Tablo 2 den de anlaßÝlacaÛÝ gibi, C. spinosa •eliklerinin
kšklenmesi Ÿzerine BDM ler ve dozlarÝ etkili olmußtur.
BDMxdoz interaksiyonu da šnemli bulunmußtur.
BDM ler gšz šnŸne alÝndÝÛÝnda, en yŸksek kšklenme
oranÝ % 14.25 ile IBA te gšrŸlmŸß, bunu %9.50 ile IAA
takip etmißtir, NAA uygulamasÝnda hi• kšklenme
olmamÝßtÝr. BDM ler arasÝndaki fark istatistiki yšnden %
1 dŸzeyinde šnemli bulunmußtur.
Dozlar dikkate alÝndÝÛÝnda en yŸksek kšklenme %
15.6 ile 250 ppm de gšrŸlmŸß, bunu % 12 kšklenme
oranÝ ile 100 ppm lik uygulama takip etmißtir. 500 ve
1000 ppm lik uygulamalara ait kšklenme oranlarÝ ise ayrÝ
birer grup olußturmußlardÝr.
Ünteraksiyon dikkate alÝndÝÛÝnda, en yŸksek kšklenme
oranÝ % 29.0 ile IBA in 250 ppm lik dozundan elde
edilmißtir, ikinci sÝrada yine IBA ve IAA in 100 ppm lik

dozlarÝ yer almÝßtÝr. Kontrolde, IBA ve NAA in 1000 ppm
lik dozunda kšklenme olmamÝßtÝr.
Nisan AyÝ UygulamalarÝnÝn KarßÝlaßtÝrÝlmasÝ
Nisan 1994 tarihinde alÝnan C. spinosa •eliklerine
farklÝ BDM lerin 6 ve 12 saatlik sŸreyle uygulanmasÝna ait
kontrolleri Tablo 3 de gšsterilmißtir.
Tablo 3 de gšrŸldŸÛŸ gibi, IAAÕnÝn 6 ve 12 saatlik
uygulamalarÝ arasÝndaki fark istatistiki yšnden % 1
dŸzeyinde šnemli bulunmußtur. 6 saatlik uygulama sŸresi
12 saatlik uygulama sŸresine gšre kšklenmeye daha
olumlu etki yapmÝßtÝr. IBA in 6 ve 12 saatlik uygulamalarÝ
arasÝndaki fark istatistiki yšnden šnemli bulunmamÝßtÝr.
Ancak 12 saatlik sŸrede kšklenme oranÝ biraz daha
yŸksektir.
NAA in 6 ve 12 saatlik uygulamalarÝ arasÝnda
kšklenme oranÝ bakÝmÝndan fark istatistiki olarak % 1
dŸzeyinde šnemli bulunmußtur. 6 saatlik uygulamada
kšklenme oranÝ, 12 saatlik uygulamaya gšre daha yŸksek
bulunmußtur.
MayÝs AyÝ ‚eliklerine BDM lerin 6 Saat SŸreyle
UygulanmasÝnÝn Kšklenme OranÝna Etkisi
BŸyŸmeyi dŸzenleyici maddelerin farklÝ dozlarda 6
saat sŸreyle uygulanmasÝna ait ortalamalar ve farklÝ
gruplar Tablo 4 de verilmißtir.
Tablo 4 den anlaßÝlacaÛÝ gibi C. spinosa •eliklerinin
kšklenmesi Ÿzerine bŸyŸmeyi dŸzenleyici maddeler ve
bunlarÝn dozlarÝ etkili olmußtur. BDMxdoz interaksiyonu
etkili bulunmamÝßtÝr.
BDM ler i•inde en yŸksek kšklenme oranÝ (%18,3) ile
NAA te gšrŸlmŸß ve diÛerlerinden % 1 dŸzeyinde šnemli
Tablo 2.

BDM

D O Z(ppm)

IAA

IBA

NAA

O R T:

(G.D.) (A.D).

(G.D.) (A.D.)

(G.D.)(A.D.)

(G.D.)(A.D.)

%

%

%

%

100

(18.0) 25.07b

(18.0) 25.07b

(0.0) 0.00f

(12.0) 16.71a

250

(12.0) 20.27c

(29.0) 32.58a

(0.0) 000f

(15.6) 17.61a

500

(4.0) 11.54e

(10.0) 18.35d

(0.0) 000f

(4.6) 9.96b

1000

(4.0) 11.54e

(0.0) 0.00f

(0.0) 0.00f

(1.3) 3.85c

Kontrol

0.0

0.0

0.0

O R T.

(9.5)17.10b

(14.25) 19.0a

(0.0)0.00c

A…F Doz % 5

0.92

A…F BDM %5

0.80

A…F Ünt. % 5 1.60

A…F Doz % 1

1.23

A…F BDM %1

1.06

A…F Ünt. % 1 2.13

Nisan ayÝnda alÝnan C.
spinosa •eliklerine 12
saat sŸreyle uygulanan
BDM lerin kšklenme
oranÝna etkisi.

%CV=9.35
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BDM

SŸre(saat)

Gšzlem
sayÝsÝ

IAA

6-12

16

24.89-17.10
(19.0-9.5)

7.79

2.271

3.43**

IBA

6-12

16

14.85-18.99
(9.0-14.25)

-4.14

2.235

-1.86

NAA

6-12

16

13.05-0
(9.7-0)

13.62

3.406

3.53**

Ortalamalar

Ortalamalar
arasÝ fark

St. hata

T

BDM

DOZ

IAA

IBA

NAA

O R T.

(G.D.) (A.D.)

(G.D.) (A.D.)

(G.D.) (A.D.)

(G.D.) (A.D.)

(%)

(%)

(%)

(ppm)

(%)

100

(10.0) 18.35

(10.0) 18.44

(25.0) 30.0

(15.0) 22.21a

250

(6.0) 13.98

(6.0) 14.18

(18.0) 25.10

(10.0) 17.96b

500

(6.0) 13.98

(4.0) 11.54

(12.0) 20.27

(7.3) 15.22c

Kontrol

0.0

0.0

0.0

O R T.

(7.3) 15.44b

(6.7) 14.72b

(18.3) 24.97a

A…F Doz % 5 1.88A
A…F Doz % 1 2.52

Tablo 3.

C. spinosa •eliklerine
farklÝ BDM lerin 6 ve 12
saatlik sŸreyle uygulanmÝsÝnÝn kšklenme oranlarÝna
etkileri
(tkontrolŸ).

Tablo 4.

MayÝs ayÝnda alÝnan C.
spinosa •eliklerine 6
saat sŸreyle uygulanan
BDM lerin kšklenme
oranÝna etkisi.

…F BDM % 5 1.88
A…F BDM % 1 2.52

% CV = 12.38

bulunmußtur. IAA ile IBA arasÝndaki farkÝn istatistiki
olarak šnemsiz olduÛu saptanmÝßtÝr.
Dozlar i•inde en iyi sonu• 100 ppm den elde edilmiß
(% 15,0) ve diÛer dozlardan % 1 dŸzeyinde šnemli
bulunmußtur. 250 ppm lik dozda 500 ppm lik dozdan %
1 dŸzeyinde šnemli bulunmußtur.
MayÝs AyÝ ‚eliklerine BDM lerin 12 Saat SŸreyle
UygulanmasÝnÝn Kšklenmeye Etkisi
1994 yÝlÝ MayÝs ayÝnda alÝnan C. spinosa •eliklerinde
farklÝ dozlardaki BDM lerin 12 saat sŸreyle
uygulanmasÝnÝn kšklenmeye etkisine ait ortalamalar ve
farklarÝ Tablo 5 de verilmißtir.
Tablo 5 den anlaßÝlacaÛÝ gibi, C. spinosa •eliklerinin
kšklenmesinde bŸyŸmeyi dŸzenleyici maddeler ve
bunlarÝn dozlarÝ etkili olmußtur. BDMxdoz interaksiyonu
da šnemli bulunmußtur.
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BDM ler dikkate alÝndÝÛÝnda en yŸksek kšklenme
%12,4 ile IBA te bulunmußtur. Bunu %11,0 ile NAA takip
etmißtir. Ancak IBA ile NAA arasÝndaki fark istatistiksel
olarak šnemli bulunmamÝßtÝr. IBA ile NAA te kšklenme
yŸzdesi IAA in kšklenme yŸzdesinden istatistiki olarak
šnemli bulunmußtur.
Dozlara gšre kšklenme oranlarÝ yšnŸnden en iyi sonu•
100 ppm lik dozdan (%14,6) alÝnmÝßtÝr. Bunu sÝrasÝyla
250 ppm (%11.3) ve 500 ppm lik (%4.0) dozlar takip
etmißtir.
Ünteraksiyon gšz šnŸne alÝndÝÛÝnda, en iyi sonu• IBA in
250 ppm (%22,2) ve NAA in 100 ppm lik dozundan (%
21,0) alÝnmÝß ve ikisi istatistiki olarak aynÝ gruba
girmißlerdir. IAA in 100 ppm lik dozu % 12 lik bir
kšklenme oranÝ ile bunlarÝ takip etmißtir. IAA in 250 ppm
ve 500 ppm dozlarÝ ile IBA ve NAA in 500 ppm lik dozlarÝ
arasÝndaki fark istatistiki olarak šnemsiz bulunmußtur.

D. S…YLER, N. ARSLAN

TartÝßma

MayÝs AyÝ UygulamalarÝnÝn KarßÝlaßtÝrÝlmasÝ
MayÝs 1994 tarihinde alÝnan C. spinosa •eliklerine
bŸyŸmeyi dŸzenleyici maddelerin 6 ve 12 saat sŸreyle
uygulanmasÝna ait t-kontrolleri Tablo 6 da gšsterilmißtir.

Nisan ayÝnda kontrol •eliklerinde hi• kšklenme
olmamÝß, MayÝs ayÝnda alÝnan •eliklerde ise sadece % 4 lŸk
bir kšklenme olduÛu gšz šnŸne alÝndÝÛÝnda, BDM lerin
kšklenme Ÿzerine olumlu yšnde etki yaptÝÛÝ saptanmÝßtÝr.

Tablo 6 dan anlaßÝlacaÛÝ gibi IAA in 6 ve 12 saatlik
uygulamalarÝ arasÝndaki fark istatistiki olarak šnemli
bulunmamÝßtÝr. IBA in 6 ve 12 saatlik uygulamalarÝ
arasÝndaki fark 0.05 dŸzeyinde šnemli bulunmußtur ve
kšklenme oranÝnÝn 12 saatlik uygulamada 6 saatlik
uygulamaya gšre daha yŸksek oranda olduÛu
saptanmÝßtÝr.

BŸyŸmeyi dŸzenleyici maddelerin hem kendileri, hem
uygulama sŸreleri, hem de dozlarÝ kšklenme Ÿzerine
farklÝ etkiler yapmÝßtÝr.
Nisan ayÝ •eliklerinde IAA in 250 ve 500, NAA in 250
ppm lik dozlarÝnÝn 6; IAA in 100, IBA in 100 ve 250 ppm
lik dozlarÝnÝn 12 saatlik uygulamalarÝ en iyi sonu•larÝ
vermißlerdir. Bunlar arasÝnda en yŸksek kšklenme oranÝ
% 29 ile IBA in 12 saatlik, % 28 ile IAA in 6 saatlik
uygulanmasÝndan elde edilmißtir(Tablo 1,2).

NAA in 6 ve 12 saatlik uygulamalarÝ arasÝndaki fark
0,01 dŸzeyinde šnemli bulunmuß ve kšklenme oranÝ 6
saatlik uygulamada 12 saatlik uygulamaya gšre daha
yŸksek olduÛu gšrŸlmŸßtŸr.

MayÝs ayÝ •eliklerinde ise, NAAÕnÝn 100 ve 250 ppm lik
6 saat; NAA in 100 ve IBA in 250 ppm lik dozlarÝnÝn 12

Tablo 5.
BDM
IAA

IBA

NAA

O R T.

DOZ

(G.D.) (A.D.)

(G.D.) (A.D.)

(G.D.) (A.D.)

(G.D.) (A.D.)

(ppm)

(%)

(%)

(%)

(%)

100

(12.0) 20.14b

(11.0) 19.31bc

(21.0) 27.25a

(14.6) 22.23a

250

(5.0) 12.76d

(22.2) 29.68a

(8.0) 16.43c

(11.3) 19.62b

500

(4.0) 11.54d

(4.0) 11.54d

(4.0) 11.54d

(4.0) 11.54c

Kontrol

4.0

4.0

4.0

O R T.

(7.0) 14.81b

(12.4) 20.18a

(11.0) 18.41a

A…F Doz % 5 1.83

A…F BDM % 5 1.83

A…F Int % 5 3.17

A…F Doz % 1 2.45

A…F BDM % 1 2.45

A…F Int % 1 4.25

MayÝs ayÝnda alÝnan C.
spinosa •eliklerine 12
saat sŸreyle uygulanan
BDM lerin kšklenme
oranÝna etkisi.

% CV = 12.42

Tablo 6.
BDM SŸre(saat)

Gšzlem
sayÝsÝ

Ortalamalar

Ortalamalar
arasÝ fark

St. Hata

T

IAA

6-12

12

15.44-14.81
(7.3-7.0)

0.63

1.135

0.55

IBA

6-12

12

14.72-20.18
(6.7-12.4)

-5.46

2.474

-2.24*

NAA

6-12

12

24.96-18.41
(18.0-11.0)

6.55

1.245

5.27**

C. spinosa •eliklerine
BDM lerin 6 ve 12 saatlik
sŸreyle uygulanmÝsÝnÝn
kšklenme
oranlarÝna
etkileri (t-kontrolŸ).

599

Kebere (Capparis spinosa L.) Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Bazı Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Etkileri

saatlik uygulamasÝ daha iyi sonu• vermißtir. Bunlar i•inde
en yŸksek kšklenme % 25 ile NAA in 100 ppm lik
dozundan elde edilmißtir (Tablo 4,5).
Genel olarak BDM ler i•erisinde IAA diÛerlerine gšre
daha iyi sonu• vermißtir. …zellikle MayÝs ayÝ •eliklerinde
NAA in bazÝ dozlarÝ da iyi sonu•lar verirken, IBA in 250
ppm lik dozu Ÿmitli gšrŸlmŸßtŸr. BDM lerin aylara gšre
farklÝ etki yapmasÝ, •eliklerin bir aylÝk farklÝ yapÝlarÝna
baÛlÝ olarak bŸnyelerindeki hormon dengesi ile ilgili
olabilir.
Ege TarÝmsal AraßtÝrma EnstitŸsŸnÕde otsu •eliklerde
yapÝlan denemelerde IBA nÝn 3500, 4000, ve 5000,
NAAÕnÝn 1500, 2000 ve 2500 ppm lik uygulamalarÝndan

% 1-2 gibi •ok dŸßŸk kšklenme elde edilirken, sonbahar
•eliklerinden hi• bir sonu• alÝnamamÝßtÝr(11).
Barbera(4) toprak ŸstŸ šlmeyen tiplerde zamanÝnda
alÝnan •eliklerde % 57-70 kšklenme olabileceÛini
bildirmißtir. AynÝ araßtÝrmacÝ yarÝ odunsu •eliklerde
kšklenme oranÝnÝn % 30 u ge•mediÛini ve otsu •eliklerle
daha iyi sonu• alÝnabileceÛini de belirtmektedir.
Bu •alÝßmada, Ege TarÝmsal AraßtÝrma EnstitŸsŸÕnde
yapÝlan denemelere gšre •ok iyi sonu• alÝnmasÝna raÛmen,
kšklenme oranÝ Barbera(4)ÕnÝn da belirttiÛi gibi % 30 un
altÝnda olmußtur. …zel donanÝmlara sahip kontrollŸ
ortamlarda daha yŸksek kšklenme oranÝ elde edilebilir.
KullanÝlan BDM ler i•inde IAA, šzellikle yarÝ odunsu
•eliklerde NAA de tavsiye edilebilir.
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